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The methodological approaches and tendencies of the study on communicative needs are analyzed, their essence in the structure of intercourse process is revealed in the article. It is shown that communicative needs are an integral part of the motivational aspect of communication, and they cause to establish relationships with other people, express the need for communication and demonstrate its significance and value for a person.
It is revealed that intercourse is an integral mechanism, which is studied in the integrative unity with need and motivational aspects. The role of the need sphere in the system of communicative interaction is specified. It is proved that needs are the main driver of communicative activity of participants in intercourse.
The levels of formation of communicative needs among boys and girls are determined, and the role of communication in the youth is confirmed on the basis of the experimental analysis of the problem. In the course of the study, the significance of different types of communicative needs for students is established. The leading role of their ego-directed needs in the process of intercourse is stated, including the need to be heard, and understood; the desire to receive help, support and care; the need for empathy and compassion.
According to the results of their experimental research, it is found that the vast majority of subjects under study is observed to have higher mean and average levels of communicative needs, that confirms the importance of intercourse at this age. According to the results of the differential-content analysis, two groups of communicative needs are characterized. It is established that ego-directed communicative needs are more important, among them there are: the need to be heard and understandable; the need for care, assistance and support from others; compassion and empathy. It is found out that the needs in care of other people; help and support others; joint leisure activities take the first place among sociogenic needs. All of them have a sensual-emotional coloring. According to the results of the study, it is found that the average indicator of the importance of ego-directed needs is in priority than the average indicator of value of sociogenic needs. This indicates the egooriented character of the need and motivational component of intercourse.
On the basis of the data of the methodological and empirical research and the generalizations carried out, the program of experimental work is developed. It is used to study communicative needs as important drivers of the communicative process. It is proved that at the same time, the needs of the collectivist-status orientation occupy the last ranks, which should be noticed in correctional and developmental work. Therefore, we consider appropriate to formulate the need for establishing business relations; leadership, domination and control; belonging to a particular community, which is important for the communicative self-determination of young people as the basis of a professional communicative competence. У статті проаналізовано методологічні підходи та напрями дослідження комунікативних потреб, розкрито їх сутність у структурі процесу спілкування. З'ясовано, що спілкування є цілісним механізмом, який досліджується в інтегративній єдності з потребово-мотиваційними аспектами. Конкретизовано роль потребової сфери у системі комунікативної взаємодії. Доведено, що потреби є головним рушієм комунікативної активності учасників спілкування.
На основі даних методологічного та емпіричного дослідження та проведених узагальнень розроблено програму експериментальної роботи, яку використано для дослідження комунікативних потреб, як важливих рушіїв комунікативного процесу. На основі експериментального аналізу проблеми з'ясовано рівні сформованості комунікативних потреб у юнаків та дівчат, підтверджено визначальну роль спілкування у юнацькому віці. У ході дослідження встановлено значимість різних видів комунікативних потреб для студентської молоді. Констатовано провідну роль у них егоспрямованих потреб у процесі спілкування, серед яких потреби бути вислуханими, почутими і зрозумілими; прагнення отримувати допомогу, підтримку, турботу; необхідність у співпереживанні і співчутті.
Ключові слова: комунікативна потреба; мотиваційно-потребова сфера; комунікативний процес; структура спілкування.

Вступ
Комунікативна потреба є складовою мотиваційного аспекту комунікації і спонукає до налагодження зв'язків з іншими людьми. Вона виражає необхідність у спілкуванні, демонструє його значимість і цінність для людини. Визначальним є те, що комунікативна потреба забезпечує не лише мотиваційну, а й вольову складову. Це активність, основою якої є цілеспрямоване рішення виконувати комунікативні дії, прагнення долати перешкоди, які виникають у комунікативній діяльності. Таке прагнення є першоосновою мотиваційно-вольових дій, які супроводжують процес спілкування. Відсутність комунікативної потреби призводить до поступового згортання комунікації, зменшення комунікативних контактів, а відтак до замкнутості, нетовариськості, сором'язливості та інших психологічних проблем спілкування.
Мета статті: розглянути сутності комунікативної потреби як компоненту процесу спілкування.
Завдання статті: 1.Розкрити характерні психологічні особливості комунікативних потреб.
2.Експериментально дослідити рівні комунікативної потреби з метою підтвердження значимості спілкування у цьому віці.
Методи дослідження
Для вирішення поставленої мети було використано загальну класифікацію психогенних потреб, розроблену Г. Мюрреєм; тест «Потреба у спілкуванні» Ю. Орлова.
Результати дослідження
Опрацювання теоретичних та практичних аспектів дослідження комунікативної потреби знайшло відображення у працях багатьох вітчизняних (Т. Левченко, В. Лизанчук, Т. Піроженко) та зарубіжних учених (Н. Антонова, В.Вилюнас, Н. Корягина, Г. Мюррей, С. Овсянникова, У. Олпорт, А.П'єрон), котрі розглядали її як базову основу комунікації.
Дослідження комунікативних потреб здійснюється у плані вивчення їх сутності, змісту, різновидів.
Змістовий аналіз комунікативних потреб уможливлює стверджувати, що вони є початковим компонентом (етапом) спілкування, який забезпечує мотиваційну складову комунікативного процесу і виконує функцію спонукання, заохочення до встановлення контактів з оточуючими. Досліджуючи мотивацію у різних видах діяльності, дослідниця Т. Левченко зазначає, що комунікативна потреба формулює мету комунікативної діяльності і реалізується у намірах та мотивах комунікантів (Левченко, 2011) .
Диференційний аналіз комунікативних потреб дає змогу науковцям виділити такі їх різновиди: потреба у домінуванні, заступництві і турботі, допомозі, престижі, потреба бути індивідуальністю (Корягина, 2017) . Дослідником Г. Мюрреєм розроблено загальну класифікацію психогенних потреб, серед яких виокремлено й потреби у спілкуванні. Серед них: а) потреби амбіції: у визнанні -прагненні отримувати позитивну оцінку своєї поведінки; в ексгібіції -бажання привернути увагу інших людей шляхом різних дій, у тому числі неординарних; б) потреби сили і статусу: в повазі -необхідність мати гідне ставлення з боку оточуючих; у домінуванні -бажання керувати іншими; в) потреби прихильності: у належності до певного кола людей; у турботі про іншу людину; необхідності допомоги і захисту з боку інших (Murrаy, 1938 Аналіз діаграми (рис. 1) показує, наскільки суттєвим є розмах значень відносно середньої величини (х0). За статистичними підрахунками він становить 15,85+4% у бік низьких величин та 15,85+64,30% у бік високих стосовно х0. Окрім того, величина дисперсії (σ 2 ) обчислюється у 37,53; значення випадкової величини (Мо -мода), яке зустрічається у вибірці найчастіше, дорівнює 20; розподіл випадкової величини (Ме -медіана) становить 23 (дані обчислено у Microsoft Office Excel). Значення моди і медіани підтверджують те, що найбільш характерними рівнями комунікативної потреби у студентів є вищий за середній та середній.
Поряд з аналізом розподілу рівнів комунікативних потреб у студентської молоді доцільним є їх диференційно-змістовий аналіз. Мотиви, які забезпечують рівень комунікативної потреби, можуть бути різними: від соціально-орієнтованих до винятково егоїстичних. Для більш детального дослідження мотиваційно-потребової сфери, досліджуваним запропоновано впорядкувати у порядку значимості такі комунікативні потреби: 1) у престижі, повазі, авторитеті; 2) бути лідером, домінувати і контролювати; 3) у заступництві і захищеності; 4) співпереживанні і співчутті; 5) турботі, допомозі і підтримці з боку інших; 6) оцінці і визнанні з боку інших; 7) бути вислуханим і зрозумілим; 8) належності до певної групи, спільноти; 9) допомагати і підтримувати інших; 10) постійному обміні досвідом, знаннями; 11) турботі про іншу людину; 12) встановленні ділових зв'язків для ефективної співпраці; 13) спільному проведенні дозвілля; 14) виконанні свого морального обов'язку щодо оточуючих та дотриманні даного іншій людині слова (див. табл. 2). Як свідчать дані таблиці, для досліджуваних найбільш важливе значення мають егоспрямовані комунікативні потреби, серед яких: необхідність бути вислуханим і зрозумілим (ранг 1; ранговий коефіцієнт 4,47); потреба у турботі, допомозі і підтримці з боку інших (ранг 2; коефіцієнт 5,00); у співпереживанні і співчутті (ранг 3; коефіцієнт 6,16). Серед соціогенних перші сходинки займають потреби у турботі про інших людей (ранг 4; коефіцієнт 6,66); допомагати і підтримувати оточуючих (ранг 5; коефіцієнт 6,71); у спільному проведенні дозвілля (ранг 6; коефіцієнт 7,42) (див. рис. 2). Усі ці потреби мають чуттєво-емоційне забарвлення. Так, необхідність бути вислуханим і зрозумілим відносяться до групи чуттєво-комунікативних переживань, потреби у турботі, допомозі, підтримці, співпереживанні, співчутті є альтруїстичними за своєю природою.
Таблиця 2
Середні сходинки займають потреби у заступництві і захищеності (ранг 7; коефіцієнт 7,53); у престижі, повазі, авторитеті (ранг 8; коефіцієнт 7,58); у постійному обміні досвідом, знаннями (ранг 9; коефіцієнт 8,05); оцінці і визнанні з боку інших (ранг 10; коефіцієнт 8,24); виконанні свого морального обов'язку щодо оточуючих та дотриманні даного іншій людині слова (ранг 11; коефіцієнт 8,26) . Це переважно комунікативні потреби статусного характеру та ділові.
На останньому місці знаходяться потреби, які є найменш значимими для досліджуваних. Це потреби у встановленні ділових зв'язків для ефективної співпраці (ранг 12; коефіцієнт 9,13); бути лідером, домінувати і контролювати (ранг 13; коефіцієнт 9,24); у належності до певної групи, спільноти (ранг 14; коефіцієнт 9,58).
Це потреби колективістсько-статусної спрямованості.
Результати дослідження засвідчують, що середній показник значимості егоспрямованих потреб (6,89) є більш пріоритетним, ніж середній показник цінності соціогенних потреб (7, 97) . Це вказує на те, що мотиваційна складова комунікації має більш виразний егоспрямований характер. in practice of leading scientific schools -ISSN 2313-7525 Volume 27, Number 3, 2018 Honcharuk, N.M., Onufriieva, L.A. Communicative needs in the structure of the … Volume 27, Number 3, 2018 115
Рис. 2 Діаграма рейтингу значимості егоспрямованих та соціогенних комунікативних потреб Для обчислення кореляційного зв'язку між рівнем сформованості комунікативних потреб та їх змістовим спрямуванням використано коефіцієнт Пірсона (Rxy), який обчислюється за формулою кореляції добутку моментів:
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